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ABSTRAKT

Fjalët kyçe: Hapësira,Ndikimi,Funksioni, Fleksibiliteti

“The mission of an architect is to help people understand how to make life
more beautiful, the world a better one for living in, and to give reason, rhyme,
and meaning to life.”

Të krijosh do të thotë të vendosësh diçka në kohë dhe hapësirë, diçka të re e cila padyshim
se do të ketë impakt në botë, e këtu dallon krijimi tek impakti ose ndikimi të cilin mund
t’a ketë në kohë dhe hapësirë. Ndikimi që arkitektura ka në jetën e njerëzve në hapësirën
në të cilën ata jetojnë dhe veprojnë është shumë i madh. Përveç ndikimit vizual e
funksional ky ndikim bartet edhe në pjesën më të rëndësishme atë humane, mendorë dhe
psikologjike.
Zhvillimi i objekteve të cilat qëllim kryesor e kanë ikjen nga jeta e përditshme, zhvillimin
e jetesës në një lokacion larg nga struktura e qyteteve, një oaze gjelbërimi vend të
aventurave utopike, është padyshim një sfidë mirëpo kjo është çka njeriu i sotëm i
shekullit 21 ka nevojë e sidomos fëmijët të cilët rriten në një ambient të zymtë, të diktuar
se ku do të shkojnë, si të lëvizin, si të vishen, si të jetojnë.
Ky projekt ka për qëllim krijimin e sa më shumë hapësirave të cilat e zhvillojnë
imagjinatën e fëmijëve dhe relaksojn menjen e nje te rrituri të lodhur nga obligimet e
përditëshmërisë duke e mundësuar eksplorimin e natyrës nga vet ata.
Pasi që lokacioni është një ndër vendet e pa këta të cilat kanë atribute për zhvillim të
ngjashëm ne kemi menduar se edhe zhvillimi i këtij projekti nuk do të shkatërronte
lokacionin, sa më shumë do të ruante atë si gjatë ndërtimit ashtu edhe gjatë jetës së objektit.
Ky lokacion do të jetë edhe revitalizim i funksioneve të mëhershme duke e kthyer në jetë
një periudhë për të cilën banorët e mëhershëm kanë nostalgji.
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1.Hyrje
Forma, funksioni dhe konstruksioni janë tri elementet bazë mbi të cilat ndërtohet
arkitektura ne përgjithësi. Konstruksioni ka rol kyç në arkitekturë. Ky hulumtim do të
merret kryesisht me këto tri elemente të vendosura në kohë dhe hapësire me theks te
veçantë përdorimin e betonit si material ndërtimore

1.1 Idetë kyçe
Rikthimi i funksioneve të mëhershme të lokacionit dhe shtimi i funksioneve të reja.
Zhvillimi i tipologjive te banimit me mundësi fleksibiliteti varësisht prej nevojave të
lokacionit.

1.2 Detektimi i problemit
Rregulli (order) është një pjesë mjaft e rëndësishme e arkitekturës = rregullimi, dizjanimi
projektimi i hapësirës duke u bazuar në kërkesat e njeriut si qenje e cila leviz jeton dhe
zhvillohet ne hapësirë dhe në kërkesat e lokacionit që është vet hapësira fizike do të jetë
problemi kyç i cili do të shtjellohet.
Architecture is the thoughtful making space-Louis Kahn
Njeriu si qenie me intelekt të zhvilluar ka aftësi që një lokacion t’a ndërlidh me një ngjarje
të caktuar ose ndërtesë të caktuar, zakonisht ne kujtojmë vendin ku jemi rritur dhomën,
shtëpinë, lagjen, qytetin në përgjithësi hapësirën dhe të gjitha këto i ndërlidhim me ngjarje
të caktuara mirëpo elementet fizike si ndërtesat, rrugët janë ato që e formësojnë vizionin
që ne e quajmë memorie ose kujtesë. Lokacione të caktuara zakonisht i ndërlidhim me
ndërtesa të caktuara për të cilat ndjejmë nostalgji për një kohe të shkuar. Shkatërrimi i
këtyre lokacioneve ose shndërrimi i funksioneve të vjetra në ato të reja jo çdo herë është
i suksesshëm.
Ne kemi tentuar të ruajmë funksionet e vjetra të lokacionit njëkohësisht duke shtuar
funksione të reja varësisht prej kërkesave.
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1.2.1 Faktori Ambiental
Kosova si vend është mjaft i pasur në aspektin relievor, relievi i saj përbëhet nga vargmale,
male, fushëgropa dhe lugina (të krijuara me lëvizje tektonike, forma erozive dhe
akumulative etj. Zhvillimi dhe shfrytëzimi i këtyre pasurive do të ndikonte drejtpërdrejte
edhe në ruajtjen e këtyre pasurive

1.2.2 Faktori Ekonomik
Duke e marre parasysh se 63% e territoit të kosovës përbëhet nga malet, atëherë edhe
70% e të ardhurave nga turizmi vjen nga to. Zhvillimi I lokacioneve malore dhe
tipologjive si vilat dhe vikendicat malore do të kishte impakt të madh ne ekonomine e
shtetit.

1.2.3 Faktori social
Vikendet janë një pushim nga puna, një shans për t'u çlodhur dhe rimbushur me energji.
Por nxitimi nga një qytet në tjetrin nuk na ndihmon të relaksohemi.
Andaj largimi nga qyteti në një vilë malore me familjen tuaj do të ndikonte në ndërtimin
e vetëbesimit tek fëmijët, krijimi i marrëdhënieve të forta prindër/fëmijë, kultivimin e
sjelljeve pozitive, largimin e stresit, krijimin e kujtimeve pozitive dhe shume përfitime të
tjera.
.
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2 KAPITULLI I I-rë
2.1. Vilat
Vilat janë objekte individuale / familjare të banimit që zakonisht pozicionohen dhe
integrohen në ambiente piktoreske natyrore, atraktive dhe me potenciale për aktivitete
rekreuse, si në vise malore / alpine, ishuj apo vende bregdetare, larg stresit dhe zhurmës
së qyteteve. Këto vila përveç hapësirave për banim, fjetje dhe ushqim kanë edhe hapësira
rekreative, golf, tenis, lundrim, skijim, dhe notim. Varësish nga lokacioni dallojm disa
tipoligji dhe ndarje/grupacione te vilave. Mirëpo në aspektin e zhvillimit kronologjik /
historik të vilave në kohë dhe hapësirë, si radhitje me karaktristike mund të vejmë në pah:


Vilat Romake



Vilat klasike / Neoklasike



Vilat e Renesancës



Vilat Moderne



Vilat Postmoderne dhe Bashkëkohore

2.2. Etimologjia
Në kuptimin etimologjik fjala vilë rrjedh nga Italishtja villa, respektivisht nga Latinishtja
villae=shtëpi rurale/fshati e përcjellë me ndërtesa femre. Vilat si objekte individuale /
familjare të banimit janë ndër ndërtesat arkitektonike që kanë pësuar me së shumti
ndryshime kuptimore, strukturale, kulturore, kontekstuale e qasje ambientale, në këtë
kuptim edhe termi “vila” është përdorur në mënyra të ndryshme në kohë dhe hapësirë.
Influencat e ndryshme gjatë historisë kanë bërë që shumë nga karakteristikat e vilave të
ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme, mirëpo edhe disa karakteristika të tyre të lashta
të ruhen ende në disa regjione. (1)
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2.2.1

Historiku i Vilave

Vila qysh në antikitekt ka siguruar një “arratisje” përfundimtare nga stresi i punës dhe
ritmi tensionues i jetës në qytet. Si një tipologji e ndërtesave të banimit, vila ka qëndruar
me shekuj, gjithnjë duke siguruar qetësi dhe bukuri për ata që tërhiqeshin brenda mureve
të saj për të shëtitur përmes kopshteve që e rrethonin atë. Si e tillë vila zënë një vend
qëndror në historinë e arkitekturës perëndimore.
Në gadishullin Italian qysh nga antikitekti dhe përsëri më vonë gjatë Renesancës, ideja e
një shtëpie të ndërtuar larg nga qyteti në një shtrirje natyrale, e ka tërhequr imagjinatën e
patronëve të pasur dhe të arkitektëve. Përderisa forma e këtyre strukturave ka ndryshuar
me kohë dhe lokacioni i tyre është bartur në rrethina të qyteteve por edhe në lokacione
urbane shtrirje me kopshte, parimi thelbësor i dizajnit ka mbetur në ekspresionin
arkitektorial të një shtrirje idilike për aktivitete kulturore dhe tërheqje shpirtërore në një
strehë banimi larg nga qyteti. Pas Renesancës, vila u shfaq përtej kontekstit Italian si një
formë arkitekturale e ripërtërirë dhe e riimagjinuar përmes Evropës Perëndimote dhe
pjesëve tjera të botës të influencuara nga kultura Evropiane.
Një vilë fillimisht ishte një shtëpi e lashtë romake e klasës së lartë. Që prej origjinës së
saj, ideja dhe funksioni i një vile ka evoluar në mënyrë të konsiderueshme. Pas rënies së
Republikës Romake, vilat u bënë pjesë të vogla bujqësore, të cilat gjithnjë e më shumë
ishin të fortifikuara në Antikitetin e Vonë, ndonjëherë të transferuara në Kishë për
ripërdorim si manastir. Pastaj ato gradualisht u ri-evoluan përmes Mesjetës në shtëpitë
elegante të klasës së lartë. Në gjuhën moderne, "vilë" mund t'i referohet llojeve dhe
madhësive të ndryshme të banesave.
-Një shtëpi e pavarur apo gjysmë e pavarur në një krahinë banimi, veçanarisht e stilit
Viktorian apo Eduardion .
-Në she. XVIII termi ‘vilë’ u ripërtëri ne Angli ndër influencën e Palladios dhe si term u
përdor për shtëpitë më të vogla dhe kompakte të fshatit.
-Më vonë në shek.XIX u përdor për të përshkruar cdo shtëpi suburbane. Ndërsa në
gjysmën e shek. XIX lindi koncepti gjerman i “Villenkolonien” ku zonat e pasura të
banimit u ndërtuan në mënyrë komplete nga shtëpi të mëdha.
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-Gjatë shek.XX dhe XXI në Evropë për arsye të ndryshimeve në vlerat sociale “vila”
suburbane u shëndrrua në “bungalow”.
-Në të folurën moderne, termi “vila” mund t’i referohet rezidencave/shtëpive të tipeve
dhe madhësive të ndryshme, të rangut të vilave dyshe suburban “gjysmë të pavarura” dhe
rezidencave në kontekstin urban.
Sot, ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve
sjellin dhe krijojnë gjithnjë e më tepër nevojat për kualitetet e përgjithshme të banimit.
Për më tepër kërkesat për vila dhe rezidenca kanë marshuar drejtë sferës së dimensionit
psikologjik dhe kulturor. Si rrjedhojë edhe ka lind një trend i ri dizajni dhe kërkesa të reja
për qasjen ambientale, organizimin e kthinave, përzgjedhjen e materialeve dhe konceptin
e dizajnit.
Kjo qasje rezulton në krijimin e hapësirave më natyrale për banim dhe më të përshtatshme
duke përdorur gjuhën më natyrale dhe më të pastër të dizajnit, duke u dhënë atyre një
shpjegim të kapshëm dhe të gjallëruar të konceptit të dizajnit arkitektonik në faktin se
ndërtesat lindin me qëllim për t’u shërbyer njerëzve.

2.2.2

Historiku i objekteve te banimit të përkohshëm në Kosovë

Populli ynë, me një histori të lashtë mijëvjeçare, krahas manifestimeve të vazhdueshme
në fusha të ndryshme të veprimtarisë jetësore është shquar edhe për veprën e madhe e të
llojllojshme ndërtimore, e cila ka qenë pjesë e pandashme e kësaj historie. Si një nga
shfaqjet më konkrete të nivelit të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të epokave dhe fazave
të ndryshme të ecurisë së etnosit tonë, kjo veprimtari ndërtimore përmban vlerën e
padyshimtë të dokumentit historik në shkallën më të lartë të vërtetësisë së tij.
Ndër objektet e para të banimit të përkohëshëm pikërisht në rrethinën e Pejës ishin
vendbanimet që ndërtoheshin gjatë stinës së verës në bjeshkët e këtyre anëve, të
ashtuquajtura “Stane”. Stanet ishin vendbanime sezonale që ndërtoheshin në lartësi
mbidetare mbi 1300 m. Arsyeja pse ndërtoheshin ishte nevojtare, meqë pjesa më e madhe
e popullsisë merrej me blegtori dhe në këtë mënyrë gjatë sezonës së verës një numër i
madh i popullsisë së bashku me bagëtinë lëviznin për në bjeshkë me qëndrim në stane.
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Ato ndërtoheshin me renditjen e drunjëve të trashë njëri mbi tjetrin,të cilët në këtë mënyrë
përbëjnë katër muret, kurse pullazi ishte prej dërrasash. Por arsyeja pse këto vendbanime
ishin të përkohëshme apo sezonale ishte moti, temperaturat shumë të ulëta gjatë stinës së
dimrit cka i bënte ato të papërshtatshme për banim gjatë fundvjeshtës, fillimpranverës dhe
vecanërisht dimrit. Sidomos në lastësi mbidetare mbi 1300m ku ndërtoheshin këto
vendbanimeve dhe me një konstruksion të thjeshtë me mbështjellës prej druri ishin të
papërballushme temperatura e ulëta.
Mirëpo me kalimin e kohës dhe me dinamikën e jetës tani në vend të staneve ndërtohen
të ashtuquajturat vila.
Të vendosura në një largësi prej vetëm 93 kilometrash nga kryeqyteti i Kosovës, të
mbuluara me kullota alpine dhe të karakterizuara nga shpella, tunele natyrore, ujëvara e
liqene glaciale, këto Bjeshkë kanë joshur shumë qytetarë të Kosovës dhe jo vetëm, për të
kaluar pushimet atje.
Pjerrtësia e sipërfaqeve të malit prej 15°-30° e ka bërëë këtë zonë shumë të përshtatshmë
për të ndërtuar villa apo pushimore. Klima kontinentale me verë të freskët ka ndikuar
edhe më tepër që persona të ndryshëm të ndërtojnë një strehë në këto male, të cilën e
shfrytëzojnë për të ikur nga vapa e verës së qytetit. Dimrat e gjatë e të ashpër me shumë
borë i bëjnë Bjeshkët e Rugoves të përshtatshme për ushtrimin e sportit të skijimit, duke
shtuar kështu edhe një arsye më shumë për ndërtimin e një vile apo pushimoreje diku në
këto male.
Laramania e florës në bashkëpunim me klimën kanë ndikuar në kualitetin e ajrit në këtë
zonë, duke e bërë të lakmueshëm për banorët e qyteteve, e sidomos ata të kryeqytetit dhe
të qyteteve tjera më të mëdha. Qetësia, fauna e cila përbëhet që nga ketri e tek arinjtë,
mundësia e ushtrimit të sporteve dimërore, pamjet piktoreske, e shumë faktorë të tjerë,
kanë bërë që numri I villave e pushimoreve në Bjeshkët e Rugovës, të rritet në vazhdimësi.

25

Fig.1.Tipologjia e staneve

Fig.2. Tipologjia e staneve
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2.3 Vilat Romake

Në arkitekturën e lashtë Romake një vile ishte fillimisht një shtëpi fshati e ndërtuar për
elitën. Ekzistonin disa lloje / tipe të vilave të cilat dallonin për nga konteksti, karakteri
dhe mënyra e shfrytëzimit:

2.3.1

Vila urbana e cila ishte e vendosur në kontekst urban dhe me lehtësi mund të
arrihej nga Roma apo ndonjë qytet tjetër.

2.3.2

Vila Suburbane paraqiste ndërtesë me karakter më të theksuar të pallatit –
palazzetto.

2.3.3

Vila rustica prona e shtëpisë-fermë e cila në mënyrë të theksuar ishte e banuar
nga shërbëtorët të cilët kujdeseshin për pronën, ndërsa vila vetë me gjasë
përdorej nga pronarët vetëm në sezona të caktuara. Vila romake rusticae më
vonë u bë version I pare I asaj që do të quhej si plantacion. Si vila nuk
kategorizoheshin domus, shtëpitë e qytetit për elitën dhe klasën e privilegjuar;
dhe insulae, blooqet me ndërtesa apartamentesh për pjesën tjetër të populates
– plebsin.
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Fig.3. Modeli i Vilës Romake Rustika

2.3.4 Vila marittima ishte një tip tjetër i vilave, vilë e bregut të detit.
2.3.5 Vila mbretërore / perandorake karakterizohen me madhësi dhe zakonisht
vendoseshin në pjesët e freskëta dhe piktoreske ku romakët e pasur i iknin diellit
përvëlues të verës. Shembull mjaft përfaqësues për këtë lloj të vilave është “Villa
Ariana” e cila paraqiste një kompleks të mbi 30 ndërtesave që mbulonin një
sipërfaqe prej së paku 1 km². Kompleksi përfshinte pallate, banje termale të
shumta, teatro, tempuj, librari, sallone solemne si dhe kuartetet për shërbyes,
skllevër, etj.
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Fig.4. Vila Ariana, plani i kompleksit të gjerë

Fig.5. Vila Ariana, mbetjet aktuale nga vila
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2.4 Vilat Klasike / Neoklasike
Vilat Neoklasike, si vazhdim i klasicizmit grek dhe romak janë mishërim i identiteteve
të ndara të secilit element arkitektonik të derivuara dhe inspiruar nga format, stilet dhe
parimet klasike (muret, shtyllat, arkitrajet, kornizat, portikot, etj)

Fig.6. Villa Olmo, Como – Itali
2.5 Vilat e Renesancës
Karakteristik dalluese e këtyre vilave ishte se ato trajtoheshin ne lidhje fondamentale dhe
estetike me ambientin e jashtëm, me pamje në peizazhin bujqësor, kopshtet peizazhore
dhe natyrën në përgjithësi.

Fig.7. Villa di Medici nga Giuliano da Sangallo -1470: Poggio a Caiano, Tuscany

30

2.5.1 Palladio dhe mishërimi i idesë së vilave
Palladio gjithnjë i dizajnonte vilat e tij me referencë të fuqishme në lokacionin e tyre. Ai
shpesh I unifikonte të gjitha ndërtesat e fermës në kompleksin e vilave të zgjatura. Stili
Palladian i vilave e ripërtëriu influencën e tij në vende të ndryshme dhe mbeti mjaft
ndikues në mbi 400 vite.

Fig.8. Andrea Palladio - Villa Capra "La Rotonda" në Vicenza, 1570

Shkalla dhe dekorimi i vilave pasqyronte pasurinë dhe pozitën sociale të pronarëve të tyre
– bankiereve e fisnikëve. Palladio i jepte dinjitetin vilave të tij përmes orkestrimit të
dritareve, pedimenteve, arkadave të lozhave, dhe për më tepër matematikës;
proporcioneve, ritmit, simetrisë, duke i materializuar këto në gurë dhe gdhendjen e tij.
Vilat e Palladios paraqitnin shtëpi të pronarëve me patundshmëri, një tip i ri i rezidencave
provinciale/ fshatare. Fasadat e këtyre vilave, të dominuara nga pedimente dhe të
dekoruara, shfaqnin një prezencë të fuqishme përmes territorit të sheshtë. Lozhat e tyre
ofronin një vend të këndshëm për ngrënie, biseda, performancë muzikore etj.
Në brendinë e këtyre vilave Palladio i shpërndante funksionet si vertikalisht ashtu edhe
horizontalisht.
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Fig.9. Andrea Palladio - Villa Capra "La Rotonda" në Vicenza, 1570
2.6 Vilat Moderne
Pasqyrojnë tendencat konceptuale, materiale, sociale e kulturore të shek. 20 e këndej.
Vilat moderne janë mishërim i ideve të reja në arkitekturë e më gjerë, një proklamim i
thjeshtësisë dhe pastërtisë së formave, linjave, proporcioneve dhe materialeve, po ashtu
edhe ndërlidhjes dhe organizimit e kthinave të ndryshme dhe ambientit të jashtëm.

Fig.10. Le Corbusier - Villa Savoye. 1928 - 1931, Poissy, Francë
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Fig.11. Le Corbusier - Villa Savoye. 1928 - 1931, Poissy, Francë

2.7 Vilat Postmoderne dhe Bashkëkohore
E parë si zhvendosje e arkitekturës moderne, postmodernizmi tenton vendosjen e linjave
lidhëse më të kaluarën në një kontekst bashkëkohorë. Në këtë kontekst vilat postmoderne
janë mishërim i tradicionalës dhe të arriturave në teknik e teknologji, në aspektin e
materialeve të reja, konstruksionit dhe koncepteve strukturale e tektonike.
Megjithatë, sot në shumë vende vilat bashkëkohore ende koncipohen në frymën e
parimeve të arkitekturës modern me tendenca të theksuara nga faktorët kulturor të stilit të
jetës, faktorëve ekologjik dhe ekonomik. Sot termi “villa” shpesh përdoret për pronat
pushimore që jepen me qira. Në Britani të Madhe, termi përdorët për shtëpitë e pavarura
në destinacione të ngrohta.

Fig.12. OMA/ Rem Koolhaas - Villa Bordeaux, Francë (1994-1998)
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3 KAPITULLI II-të
3.1 Arkitektura e qëndrueshme
Arkitektura e shekullit 20-të filloi si manifestim i epokës së industrializimit dhe
teknologjisë, mirëpo në vitet e 90-ta ka filluar të ndryshoj me një shpejtësi të madhe në
një epokë të re të informimit dhe ekologjisë. Njëra nga çështjet më të ndërlikuara dhe më
problematike të cilat i takojnë njerëzimit në shekullin në vijim është se si të konstruktohet
vendbanimi në harmoni me natyrën, duke pasur parasysh gjithmonë një dialog kreativ e
jo ndonjë zgjidhje e cila do të ishte utopike. Në kohën kur Moderna e vonshme arriti
ndikimin e vet mbizotërues, paralelet në mes të prodhimit industrial dhe shprehjes në
formë kuptoheshin me mjaftë lehtësi. Në mënyrë të ngjashme, fundi i shekullit 20-të krijoi
dëshmi mjaftë të theksuara të teknologjisë së ambientit/ mjedisit dhe peizazhit natyror të
shndërruar në ikonografi arkitekturore të epokës së ekologjisë.
Përshkrimi klasik i Le Corbusier-ut “makinat për të jetuar në to” përdorur për ndërtesa
shumë funksionale të banimit, mund të përdoret edhe në rastin e botës duke bërë kështu
ndërlidhjen e spektrit të gjerë me epokën e re të mjedisit. Edhe përkrahësit më të mëdhenj
të dizajnit ekologjik janë duke luftuar për të gjetur mënyrat për harmonizimin e
teknologjisë së mjedisit, mbrojtjes së burimeve dhe përmbajtjes estetike. Pa këto tri
elemente përbërëse ka shumë pak mundësi të arrihet deri te një arkitekturë e qëndrueshme.
Kështu edhe FRANK LLOYD WRIGHT kishte definicion mbi arkitekture eko para daljes
së këtij termi në sipërfaqe: Do të kisha dashur të kam një arkitekturë të lirë.
Arkitekturë e cila i takon hapësirës / vendit në të cilin shihet duke qëndruar – dhe
është zbukurim i peizazhit e jo shëmtim.
Kosova si vend ka atribute dhe resurse të mjaftueshme për zhvillimin dhe kultivimin e
energjisë së ripërtëritshme, mirëpo mos-shfrytëzimi i tyre dhe shfrytëzimi i burimeve jo
të ripërtëritshme të energjisë bën që Kosova të hyjë në mesin e shteteve me ndotjen më të
madhe të ajrit në Evropë, lirimi i gazrave gjatë djegies se drurit, thëngjillit, naftës,
benzinës etj si dhe lirimi SO2,CO2, dhe grimcat e pluhurit që barten në atmosferë e cila
gjatë proceseve atmosferike bën bartjen e tyre direkt në shtresën e ozonit O3 shtresë shumë
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e hollë e cila mbron tokën nga depërtimi i rrezeve UV (ultraviolete), kontakti i këtyre
gazrave në shtresën e Ozonit ndikon në shpërbërjen e këtij komponimi dhe shkatërrimin
e kësaj shtrese, si pasojë e këtij procesi vjen deri te ngrohja globale e cila shekullin e
fundit ka pësuar rritje 50%.

Fig.13. Ngrohja globale gjatë viteve 1903-2016
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3.2 Fleksibiliteti

Në kuptim të përgjithshëm fleksibiliteti njihet si: një nga vetitë e veçanta të materies,
aftësia e materies që të përthyhet, pa e thyer atë.
Në arkitekturë, përkatësisht tek banimi, fleksibilitetin do ta përkufizoja si: aftësia,
mundësia e konfiguracioneve të ndryshme planimetrike, përgjate tërë ciklit jetësore,. për
nevoja sociale, demografike (rritja apo zvogëlimi i numrit të antarëve të familjes),
ekonomike (ndryshimi i të ardhurave financiare, apo politikës së tregut të në
patundshmëri) teknologjike (zhvillimi teknologjik i aortimentit mobiliar, sanitar) apo
mjedisore (ndryshimi i kushteve klimatike).

Ndryshimet demografike në familje kërkojë skenarë të tjerë të organizimit planimetrik.
Një ndërtim i tillë i organizimit të hapësirave, apo tentim për rritjen e sipërfaqes
shfrytëzuese tek njësitë e zakonshme të banimit kushton jashtëzakonisht shumë, apo më
mirë të themi shpeshëherë është i pamundur. Kurse ndërtimi i ri kushton shumë dhe jo
çdoherë familjet e kanë luksin e ndërtimit të tyre. Përpos kësaj, tani jetëgjatësia e
materialeve ndërtimore është shumë e madhe se sa në dekadat e kaluara, e që
automatikisht rrit jetëgjatësinë e objekteve dhe ulë mundësinë e ndërrimit të shpeshtë të
tyre. Prandaj, fleksibiliteti mundëson qëndrimin në të njëjtën njësi banimi pavarësisht
skenarëve që vijnë, si dhe kursim ë madhë financiar, kohor etj.
Autorë tëndryshëm kanë bërë ndarje të ndryshme mbi fleksibilitetin. Për ta thjeshtësuar
më shumë, kem bërë ndarjen e fleksibilitetit në 2 kategori:


Në kategorinë e parë hyjnë: fleksibilitetit ‘artificial’ dhe ‘real’

Fleksibiliteti artificial: me këtë fleksibilitet nënkuptojmë kur shfrytëzimi i hapësirave
është i dy anshëm. Pra, kur për të njëjtën njësi banimi kemi 2 skenarë, njëri skenar është
i shfrytëzimi gjatë natës, kurse gjatë tjetri gjatë ditës. P.sh. qëndrimi ditor gjatë ditës
mbetet i tillë, kurse gjatë natës shndërrohet në dhomë gjumi, apo dhoma e punës
shndërrohet në dhomë gjumi gjatë natës si dhe anasjelltas. Kjo realizohet me ndihmën e
mureve rrëshqitëse dhe me mobilet që palosen.
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Fig.14. Mur fleksibil, që paloset
Fleksibiliteti real: është e kundërta e ‘fleksibilitetit artificial’. Këtu karakteri i
hapësirave në njësi nuk ndryshon gjatë ditës apo gjatë natës, por mbetet i tillë deri në
një organizim tjetër planimetrik, pra kemi një sipërfaqe reale të hapësirës.



Kurse kategoria e dytë ka të bëjë me shkallën e rolit-përfshirjes së përdoruesve
në procesin e dizajnimit.

Në këtë kategori hyjnë: Hetero-fleksiviliteti, dhe Hom-ofleksibiliteti
Hetero-fleksibiliteti: nënkuptojmë shkallën e lartë të përfshirjes së përdoruesve në
procesin e organizimit planimetrik dhe materializimit. Përdoruesit duhet ta kenë të
drejtën e përfshirjes në procesin e dizajnimit, së bashku me arkitektët dhe planerët, dhe ta
braktisin idenë e të qenurit vetëm si konsumatorë të thjeshtë. Ideja është që të krijohet një
hapësirë e lirë, ku mund të akomodohen funksione të ndryshme, ashtu siç përdoruesit
dëshirojnë.
Homo-fleksibiliteti: është e kundërta e heero-fleksibilitetit, pra këtu kemi një shkallë të
vogël apo skemi fare përfshirje të përdoruesve në këtë proces.
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Përparësi tjetër me rëndësi konsiderohet mundësia e ndërrimit të organizimit të njësisë
banuese sipas nevojës dhe dëshirës, duke na mundësuar kështu një llojshmëri dispozitash
planimetrike, me ç’rast rritet mundësia e qëndrimit në të njëjtën shtëpi, me të cilën
shpeshherë, pavarësisht kualiteit fizik dhe estetik jemi të lidhur emocionalisht me të.
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4. KAPITULLI III –të
4.1 Lokacioni
4.1.1 Topografia (Niveli, Rënja)
Rugova ndodhet në gjerësi gjeografike 42°44’N 20°3’E, në largësi nga Prishtina prej
93 km. Ajo përfshin një territor me sipërfaqe prej 20330 ha. Ka shtrirje Lindja-Perëndim
me gjatësi prej 23 km. Gjendet në mes të maleve Hajla, Shtedim, Lumbardh dhe Kopranik.
Lumi Lumbardh e ndan në dy pjesë duke krijuar luginë e më pas gjatë rrjedhës kanionin
e thellë.
85% e territorit të përgjithshëm e përfshijnë pyjet ndërsa 15% kullotat alpine. Relievi
është i thyer, me shpate gëlqerore të thikta e gryka të thella e të ngushta erozive. Faqet e
malit janë me pjerrtësi 15°-30° por ka raste kur arrin 45°-90°. Është të ndryshme e të
shumta karstike si shpellat, tunelet natyrore, ujëvarat, liqenet glaciale e përbërë nga forma
etj. Treva e Rugovës është e ndarë në 13 fshatra (Shtupeqi i Vogël, Shtupeqi i Madh, Reka
e Allagës, Drelaj, Pepiq, Malaj, Kuqishtë, Dugaivë, Haxhaj, Stankaj, Bogë, Shkrel dhe
Koshutan) dhe pesë lagje të vogla (Llaz, Bollpaç, Pecaj, Ujëmirë, Dreshaj). Fshatrat
gjenden në largësi nga njëri-tjetri 2–7 km.
Nëpër Rugovë kalojnë rrugë të rëndësishme: Lugu i Shkodrës lidh Rugovën
me Tropojën dhe Shkodrën, Qafa e Çakorrit çon në Plavë e Guci, Qafa e Dasmorëve e
lidh me Rozhajën dhe Qafa e Hajlës me Dacaj e Husaj.
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Fig.15. Kosova-Komuna e Pejë

Fig.16.Qendra e qytetit dhe zona për intervenim

40

Lokacioni gjendet në pjesën perëndimore te Kosovës, në Rugovë të komunës së Pejës.
Ky lokacion është prone private ku më herët është përdorur si parcelë për banim, ku
edhe sot ekzistojn rrënojat e një objekti banimi.
Sipërfaqja e përgjithshme e parcelës: 2658 m².

`

Fig.17. Parcela për ndërtim
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Fig.18. Pamje nga parcela
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4.2 Gjendja ekzistuese e lokacionit

Fig.19. Strukturat ndërtimore ekzistuese

43

Fig.20. Analizat e lëvizjes

Fig.21. Analiza statistikore
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4.3. Reliefi
Lartësia mbidetare e teritorit të Komunës së Pejës varion nga 450-520 m, e deri më 2522m
tek Guri i Verdhë, që d.m.th. në sajë të krijimit të reliefit Komuna e Pejës ndahet në dy pjesë:
- në ultësirë që është pjesë e rrafshit të Dukagjinit - dhe në lartësi që përfshin masivin e
Bjeshkëve të Nemuna (Alpet Shqiptare)

Fig.22. Reliefi

Rrafshi i Dukagjinit është krijuar në periudhën gjeografike – neogjen. Nga lëvizjet
tektonike krijohet një liqe që përfshinë tërë Rrafshin e Dukagjinit. Nga mesi i Lacerit,
niveli i ujit të liqenit fillon të ulet dhe më vonë, fillon të tërhiqet përmes luginës të Drinit
të Bardhë. Bjeshkët e Nemuna apo Alpet Shqiptare shtrihen në pjesën perëndimore të
Komunës së Pejës dhe vazhdojnë më Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë Shkodrën
mandej në Mal të Zi: Plavën, Gucinë, Luginën e Ibrit deri në Mokna me një sipërfaqe prej
3500 km2 . Lartësitë e Bjeshkëve të Nemuna pak ndryshojnë nga lartësia e vargmaleve
alpine. Këto janë pjesët më të larta dhe më shkëmbore të vargmaleve të siujdhesës
Ballkanike, me ç‘rast shkëmbinjtë e bardhë dhe të dhëmbëzuar formojnë pamje
impozante vargmaleve të siujdhesës Ballkanike, me ç’rastë shkëmbinjtë e bardhë dhe të
dhëmbëzuar formojnë pamje impozante.
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Fig.23. Harta topografike e Kosovës

Nga masivi i Bjeshkëve të Nemuna mund të veçojmë këto maja më të larta:


Maja e Gjeravicës 2656 m



Maja e Rupes 2501 m



Maja e Qenit 2405 m



Maja e Strellcit 2377 m



Rrasa e Zogut 2305 m



Maja e Marjashit 2530 m
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4.4 Hidrologjia dhe Gjeologjia
Në përgjithësi relievi I Rrafshit të Dukagjinit ,ku bën pjesë edhe Peja me rrethinë,është
krijuar nga lumenjtë e tij të cilët pas zhdukjes së liqenit të madh , I cili mbulonte këtë
trevë në tërësi në periudhën gjeologjike miocen I mesëm, pas tharjes së liqenit në
sipërfaqen e pllajes së krijuar nga ai, lumenjtë e kanë thelluar shtratin e tyre, si psh : Drini
I bardhë, Bistrica e Pejës, Bistrica e Decanit, Ereniku, Krena etj. Këta lumenjë kanë
gërryer dhe e kanë përthyer fushgropën e Rrafshit të Dukagjinit duke krijuar kështu kodra
jo të larta dhe lugje jo të thella.
Regjioni përbëhet nga një rrjet i dendur ujor. Edhe pse toka e përbërë nga shkëmbinj
gëlqeror nuk favorizon praninë e ujit, në të janë pllakat silikate që mundësojnë praninë e
ujit të bollshëm. Në anën jugore të regjionit, ndodhen Liqeni glacial i Kuqishtës (1900 m)
i mbushur me ujë të freskët gjatë gjithë stinëve dhe Liqeni i Drelajve ( 1800m), që thahet
gjatë verës së nxehtë. Njihen edhe liqene të tjerë në anën veriore të regjionit, por të
paqëndrueshëm. Burimi në fshatin Haxhaj dhe tjetri në rrëzë të majës së Jelenkut takohen
në Kuqishtë duke krijuar lumin Lumbardh që është ujëmbledhësi kryesor. Në kilometrin
e gjashtë ndodhet ujëvara e gjatë 25m që buron në shkëmb e derdhet në lum.
Në anën veriore të këtij lumi dallojmë rrjedhat:


Gurra e Saku Ramës dhe Shentë e Pepajve ne kilometrin e 18-të



Gërka e Koshutanit, që mbledh ujin nga tre fshatra, dhe të ashtu quajturin Sheun e
Keq për tu derdhur në kilometrin e 17-të



Sheu i Rek Allagës që mbledhë ujë që nga Kroi i Hajlës, nga 3 fshatrat dhe derdhet
në lumë.



Sheu i Nikçit që sjell ujë nga Lugu i Shtedimit dhe Sheu Llazeve, kalon dy mullinj
misri dhe derdhet në kilometrin e 13-të



Lumi i rrëmbyeshëm i Shushicës në anën lindore të regjionit dhe derdhet në Drinin
e Bardhë.



Nga ana jugore e regjionit derdhen rrjedhat e prrockave si sheu i Llazit të Mullinit
kilometri i 19-të.



Sheu i Përvarës që sjell ujë që nga Lumbardhi dhe Guri i Kuq dhe derdhet në lum.



Lumi i Milishevës në kilometrin e 4-të derdhet në lumë.
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Këta përrenj janë të rrëmbyeshëm sidomos gjatë shirave në pranverë, gjatë vjeshtës dhe
në fund të dimrit ku vërehet edhe prurje e madhe e rërës dhe gërryerjeve të shtratit. Të
gjitha këto prrocka, shena dhe puse janë të pijshëm sidomos në fillim të qarkullimit të
tyre. Kjo prani e ujit në zonë është një potencial i mirë për zhvillimin e qendrave turistike
dhe e favorshme për gjithë sportet në çdo stinë. [10]

Fig.24. Ujëvarë në Rugovë

Në kohën e akullnajave, Alpet Shqiptare ishin të mbuluara me akull deri në Vermosh,
edhe Bjeshkët e Nemuna si pjesë e tyre. Regjioni i Rugovës ishte i mbuluar me një trashësi
akulli me shumë se në malet e tjera të Kosovës, andaj këtu kemi një përhapje shumë më
të madhe të formave glaciale, sidomos në kreshtat e maleve janë formuar liqene glacial si
Liqeni i Kuqishtës, Liqeni i Drelajve etj. Një pjesë e mirë e akullnajave ishte lëshuar deri
në Lumin Mbushtria, rrjedha e Lumbardhit dhe Ibri në Rozhajë, duke shtresuar horizonte
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të trasha morenave. Akullnaja e Pejës ka qenë e gjatë 25 km, e cila ka formuar Grykën e
Rugovës, duke fundërruar sasi të madhe materiali të morenës prej 260 m, që përbënte
morenën më të madhe në Ballkan. [12]
Si reliev i ulur dallohen vendbanimet përgjatë lumit Mbushtria, një pjesë e Shtupeqit të
Madh, dhe pjesërisht fshati Kuqishtë. Në formë gropash janë fshatrat: Drelaj, Koshutan,
Haxhaj dhe Llaz-Bjellopaq, si gropa më e thellë në regjion e krijuar nga lëvizjet tektonike
ose duhet të jetë krateri i një vullkani. Në formë kodrinore janë Kuqishta dhe Shkreli.
Lugajë-shpat është Shtupeqi i Madh ndër shpatie (terrene të pjerrëta) janë fshatrat: Pepaj,
Malaj dhe Shtupeqi i Vogël me 60o pjerrtësi. Dugaiva njihet si rrafshnaltë.

Fig.25. Harta pedologjike e Kosovës
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4.5 MIKROKLIMA (Akcesi Solar, erërat, mjegulla, percipimi, acari)
Rrafshi I Dukagjinit është I mbrojtur nga erërat e ftohta në veri me vargmalet e Bjeshkëve
të Nemuna ,prandaj klima në përgjithësi këtu është më e butë se ajo në Kosovë.
Treva e Rugovës ka klimë të lagësht kontinentale me ndikim malor, verë të shkurtër dhe
të nxehtë ndërsa dimër të gjatë e të ashpër. Pranvera është e vonë dhe temperatura
ndryshon brenda ditës. Orët me diell nuk janë të gjata. Si rezultat i konfrontimit të
rrymave të nxehta e të lagështa detare me ato kontinentale janë reshjet e shumta.
Maksimalja e reshjeve është në muajin dhjetor (372.6 mm) ndërsa ato vjetore shkojnë
deri në (1336 mm). Minimalja mujore është në korrik (0.3 mm) ndërsa vjetore
(540.6 mm).
Dëbora është e pranishme deri në gusht, madje në vitet e ’90-ta ka pasur rënie edhe në
gusht. Lartësia e saj shkon prej 30 cm deri në 2 m.
Temperatura mesatare në pranvera është 4.4 °C – 7.5 °C, në verë 10.6 °C – 17.2 °C, në
vjeshtë 5.2 °C dhe në dimër -10 °C deri në -15 °C

Fig.26. Trëndafili I erërave-Shpejtësia
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Fig.27. Trëndafili I erërave-Temperatura
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Fig.28. Mikroklima

4.6 Atributet Biologjike
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Në përgjithësi relieve I Rrafshit të Dukagjinit, ku bën pjesë edhe Rugova si trevë malore
në Veri-Perëndim të qytetit të Pejës, është krijuar nga lumenjtë e tij të cilët pas zhdukjes
së liqenit të madh , I cili mbulonte këtë trevë në tërësi në periudhën gjeologjike miocen I
mesëm, pas tharjes së liqenit në sipërfaqen e pllajes së krijuar nga ai, lumenjtë e kanë
thelluar shtratin e tyre, si psh : Drini I bardhë ,Bistrica e Pejës,Bistrica e
Decanit,Ereniku,Krena etj. Këta lumenjë kanë gërryer dhe e kanë përthyer fushgropën e
Rrafshit të Dukagjinit duke krijuar kështu kodra jo të larta dhe lugje jo të thella.
Rrafshi I Dukagjinit është zonë e mbuluar me blerim qoftë ky bar, kacuba,dushk,etj.
Është kjo ndër oazat më të bukura të Gadishullit Ballkanik, me bukuri mahnitëse,me
begati të shumta natyrore.

4.6.1 Flora
Regjioni i Rugovës karakterizohet nga një larmi habitatesh, si: livadhe e kullota subalpine
e alpine, shkurre e shkurreta, pyll qarri, ahu e halorë, kodrina, gropa e shpate, përrenj e
gryka, zallishte e çakëllishte dhe ujë lumi,gurrash e pusesh, shpella,kthina e gropa karstike,
toka gjysmë të lagështa , pothuaj të thata e gëlqerore, acide me ngjyrë të purpurt, te kuqe
e të zezë, me gropa, brigje e lugaja, masive shkëmbinjsh e gurë të derdhur.
Kjo shumëllojshmëri habitatesh të le të mendosh për një bimësi me diversitet të lartë.
Bimësia e regjionit të Rugovës është e pranishme si në Europën Qendrore në lartësitë e
mëdha ,por edhe bimë që janë karakteristike për Ballkanin dhe vetëm për këtë regjion. Në
regjionin e Rugovës dallojmë 4 zona bimore(ahu, dushku, breu dhe kullota alpine)

4.6.1.1 Zona e dushkut
Kjo zonë shtrihet në lartesinë 800-1000m dhe është mjaft e pasur. Kjo zonë zë kryesisht
pjesën e poshtme te regjionit përfaqësohet nga Dudi(Morus), Ahu (quercus) dhe Qarri.
Po ashtu mund të gjejmë: Mëlleza(ostrya carpinifolia), Shkoza(carpinus orientalis),
Krekëza(acer monspensulanum),Frasheri (Fraxinus) etj. Bimësia barishtore përbëhet prej
Tërfilit (Clover), Vjollcës(Violet), Flokëzi, Makthi(Melilotus), Zhabinat etj.

4.6.1.2 Zona e ahut
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Shtrihet mbi zonën e dushkut ne lartësinë 1000-1600m por mund të gjendet edhe në zonat
më të vogla. Pylli i ahut përbën një pyll të degraduar,ku vërehen prerje masive për
shfrytëzim si lëndë e pare dhe për ngrohje. Ky pyll është i ri, me drunj të hollë e të gjatë
dhe në formë shkurresh. Pyjet e ahut formojnë hije të fortë,prandaj bimësia e ultë është e
rrallë duke favorizuar rritjen e kërpudhave që pëlqejnë këtë habitat.
4.6.1.3 Zona e pyllit halorë
Në pjesën e sipërme të ahut takohet rrobulli, i cili arrin lartësinë e përhapjes deri ne 2200m
lartësi mbidetare duke shënuar kufirin më të lartë të bimësisë drunore. Këto pyje janë të
pastra dhe përbëhen nga breu i bardhë, pisha e zezë, arneni, bredhi i zi etj. Pyjet halorë
janë të dendura, ndërsa mbulesa bimore përbëhet nga bimësi kserofile e preferuar për
rritjen e kërpudhave. Bimët barishtore janë: Fiershqipja, Flokëzi i alpeve, narcissi,
dredhëza, boronica, manaferra etj.

4.6.1.4 Zona e kullotave apline
Karakteristikë për këtë zonë është mungesa e pyllit. Kjo zonë përbëhet kryesisht nga bimë
barishtore e shkurret. Speciet me kryesore janë:


Fam.Graminaceae (Flokësi,Fleumi I alpeve,barëgjaku)



Fam.Papilionaceae (Tërfili I alpeve)



Fam.Compositae (Njëmijëfletëshi,Shmanga,Asteri,Pelini etj.)



Fam.Rosaceae (Zorreca ose Potentilla apenina)



Fam.Cambanulaceae (Lule këmbana,C.Albanica etj.)



Fam.Crucifereae (Boronica e zezë,Boronica e kuqe,rrushi I arushes etj.)



Fam.Fabaceae (ngjane shumë me Orkiden)



Fam.Cariofilaceae (Bari I egër ose Festuca sp)



Fam.Campanulaceae (Xhufka dhe Shtara)

Tipet e bimësisë:
1. Pyll dushku. 600-1000m
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2. Pyll ahu. 800-1000m
3. Pyll halorë(Rrobulli). 1300-2200m
4. Pyll gjethegjerë.
5. Pyll halorë mesdhetar
6. Pyll gjethegjerë buzëujor(shelgu)
7. Bimë barishtore mezofite
8. Bime barishtore kserofite

4.6.2 Fauna
Regjioni i Rugovës përbën kompleks habitatesh të përshtatshme për praninë e madhe të
organizmave të gjallë. Në regjion rezulton një faunë e pasur si për nga diversiteti, shtrirja
dhe llojet e rralla e të rrezikuara në shkallë kombëtare e ndërkombëtare. Rëndësi të madhe
për Rugovën dhe jetën në Rugovë, kanë kafshët si: delet, kuajt, gomarët etj.
Shpendët që ndodhen në regjionin e Rugovës janë:


Shqiponja e maleve (Aquila chrysaetos)



Thëllënza e malit (Alectoris greaca)



Shkaba (Gyps fulvus)



Pëllumbi i egër (Columba livia)



Qyqja (Cuculus canorus)



Kukuvajka (Carine noctua)



Qukapiku i gjelbërt (Picus viridis)



Korbi (Corvus corax)



Sorra (Corvua cornix)



Harabeli i shtëpisë (Passer domesticus)



Shqiponja e vogël (Hieraaetus pennatus)



Zog bore (Fringilla coelebs)



Trumcaku (Passer domesticum)



Skifteri (Accipiter nisus)

Insekte të regjionit të Rugovës janë:
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Ditëshkurtët,



Flatrafortët dhe



Fluturat

Peshq të mundshëm janë:


Troftë mali (Salmo trutta fario)



Troftë mali e bujanash lumore (Salmo trutta macrostigma)



Troftë e mermertë (Salmo marmoratus cuver)

Mustaku i lumit (Gabio gabio lepidolaemus) [9]

Fig.29. Flora dhe Fauna
4.7 Atributet Kulturore
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Vlerat kulturore reflektojnë historinë e qytetit. I kontribuojnë identitetit te qytetit dhe i
japin një atmosfere të veçantë qytetit. Objektet monumentale dhe elementet tjera janë një
vlerë e rëndësishme për të tërhequr turistet. Peja paraqet një burim të begatshëm të
trashëgimisë kulturore-historike, materiale dhe shpirtërore të periudhave të ndryshme, të
cilat veçohen për nga vlera, cilësitë, karakteristikat, rëndësia historike etj.
Zbulimet arkeologjike në arealin e Pejës, tregojnë se në këtë hapësirë është i pranishëm
procesi i organizuari jetës urbane qysh në kohërat më të lashta. Urbanizmi arriti shkallën
më të lartë gjatë kohës së Diokleunit. Është interesant të përcillet ndërrimi i influencave
të ndryshme etno kulturore në vendbanimet e Pejës, prej godinave Dardane, romake,
bizantine, sllave dhe turko-orientale. Kështu, me të gjitha vlerat kulturore popullore
shqiptare (arkitektura, skulptura, doket dhe zakonet dardane) të trashëguara nga antika,
Bizanti, madje edhe Mesjeta, që e gjetën Osmanët kohë pas kohe e plotësuan me ndërtime
të reja. Ardhja e turqve solli një influencë shumë të fortë të kulturës osmane-islame në
jetën shpirtërore dhe kulturën materiale të kësaj treve. Në këtë pikëpamje janë
karakteristike: Qyteti i vjetër i Pejës (Siparunti), Udhët që lidhin Pejën me vendet tjera si;
Udha e Peklenës, Kompleksi i Çarshisë së vjetër të Pejës, Kalaja e Pejës (Gradina),
Kompleksi i Patrikanës së Pejës, Urat në lumin Lumëbardh, shtëpitë dhe kullat e shekullit
X-XIX, sarajet e Pejës, kishat e besimit Katolik, xhamitë, teqetë, mesxhidet, varrezat,
tyrbet, mullinjtë e posaçërisht Kompleksi i Mullirit të “Haxhi Zekës”, hamamet (banjot
publike si ajo e Haxhi Beut), hanet, sahat kullat, shatërvanët, krojet publike, kainaket etj.
Të gjitha këto paraqesin zhvillimin historik, arkitektonik, religjioz, edukativo-arsimor,
etnokulturor të Pejës, duke filluar nga parahistoria e qytetit e deri në fillim të shekullit
XXI. Ndërsa vendbanimet ishin tëtipit të grubulluara. Shtëpitë e vjetra janë të gjitha kulla
të rrethuara shumica me mure rreth e rrotull,ku gjendet porta e vogël dhe e madhja.
D.m.th në tipin e vendbanimeve të Pejës me rrethinë si kudo në Kosove kanë ndikuar
elementet shoqërore, madje në rend të parë ato me karakter politik, etnik, e deri diku edhe
fetar e social. Në të kaluarën,në kohën e sundimit turk,por edhe të sulmeve të pareshtura
te pushtueve, rrethanat politike në këto anë ishin të parregulluara. Në rrethana te tilla
shtëpitë janë ndërtuar pranë njëra tjetrëse në këtë formë është ndertuar tipi I vendbanimit
të dendur. Kryesisht vendbanimet në të kaluarën kanë qenë fshatrat me kulla. Stili i
ndërtimit të Kullave shtëpi siç quhej ,,SELAMLUK” të ndërtuara nga guri me dekorime
ishin kryesisht për gjininë mashkullore, kurse stili i
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njohur ,,HAREMLUK” ishin të ndërtuara kryesisht për gjininë femërore dhe me një dekor,
me hamamgjika, dollape, rafte etj.
Kullat janë të përhapura në të gjitha fshatrat e komunës së Pejës. Kullat në këtë lokalitet
janë ndërtuar për tri arsye:
1.Për banim
2.Për mbrojtje nga sulmet e ushtrive
3.Për mbrojtje nga gjakmarrjet e ngatërresat në mes vete
Pas vitit 1945 kullat filluan të zëvendësohen me shtëpi moderne duke u zvogeluar cdo
dite e më shume numri I njerezve që jetojnë në kulla e deri ne ditet e sotme ku kulla ka
mbetur vetëm symbol I nje kohe.

Fig.30. Kulla Haxhi Zeka-Leshan
4.8 Etnografi
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Peja me rrethinë e ka traditë të kahmotshme drugdhendjen. Këtë art të bukur mjeshtri
popullore (drugdhendësi) e paraqiti në të gjitha objektet, duke filluar nga ato më të imëta
e deri tek oda e burrave.
Në kohërat e mëhershme gdhendja e drurit nuk ka qenë zeje e përhershme, ndërsa kohëve
të fundit kjo ka kaluar në zeje të përhershme. Ka disa mjeshtër që ushtrojnë pa ndërprerë
vetëm mjeshtërinë e zbukurimit të odave. Shfaqjen e zejtarisë e ka shkaktuar fakti se ajo
përfaqësonte njërën nga degët e ekonomisë të popullsisë parahistorike Dardane. Në
mbështetjet e burimeve Raguzane mund të konkludohet se gjatë periudhës mesjetare në
Pejë zejtaria ishte degë e rëndësishme dhe intensive e ekonomisë.
Prej të gjitha veglave muzikore që ka populli ynë, për përcjelljen e këngëve dhe valleve,
sot më së shumti perdoret ciftelia. Kjo vegël muzikore vendin e ka në ballë të oxhakut
dhe përdoret edhe si vegël zbukuruese në vende të dukshme,me të cilën krenohet I zoti I
shtëpisë.

4.9 Veshjet Popullore
Bjeshkët e Nemuna në përgjithësi dhe Rugova në veçanti shquhen për traditat dhe zakonet
e tyre. Karakteristikë e këtij regjioni janë veshjet, vallëzimi, dialekti, lojërat tradicionale
etj. Veshja popullore është njëra prej elementeve thelbësore dhe shenjë karakteristike
etnike e një populli.Në pikëpamje të veshjeve popullore, populli shqipëtar është shumë I
pasur.
Veshja popullore e regjionit të Pejës është identike me veshjen e pjesës veripërëndimore
të rrafshit të Dukagjinit, përkatësishtë Gjakovës, Deçanit deri në Istog dhe prej Junikut
deri në Klinë.
Rugova ka veshjen e saj tradicionale. Varësisht nga mosha ndryshon edhe veshja. Kështu,
kemi llojin e veshjeve të vajzave, të grave dhe të plakave; veshjet e djemve, të burrave
dhe të pleqve.
Përveç tirqve dhe plisit që i ndeshim kudo tek shqiptarët, karakteristikë e burrave te kësaj
treve është shalli I bardhë I cili vendoset ne kokë, I gjatë mbi 3 metra. Shalli vendoset që
nga mosha 7 vjeçare e deri sa te vdesin kur edhe shërben për t’i mbuluar. Tirqit vishen
me një këmishë, një brez, një jelek(xhamadan) dhe një lloj tunike(xhurdi) te zezë.
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Shembuj të tirqve kemi “braies” në Gali, “kilt” në Skoci të cilat të kujtojnë kiloton
bavareze.
Dallime të mëdha hasim tek veshja e grave. Veshja e grave është e mbushur me qëndisma
dhe rruaza me ngjyra e simbole të ndryshme. Ajo përbëhet nga këmisha prej pëlhure me
mëngë të shkurtra. Mbi të vishet një fustan i qepur nga 120 pjesë, të bashkuara në një
kollan. Mbi këmishë vishet një lloj jeleku i zi i cili quhet “kracë”. Nga qafa deri te beli
lëshohet qysteku. Në pjesën e parme vendosen ca shami ndërsa në pjesën e pasme
vendoset “pështjellaku” mbi të cilin vendoset “shoka” Në kokë është shamia e kuqe, nga
kyçi i dorës e deri te bërryli janë mëngët e zeza si dhe çorapet po ashtu të zi. Opingat nga
lëkura janë të njëjta si për burra ashtu edhe për gra.

5.

KAPITULLI I IV-të
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5.1. Zhvillimi I projektit ideor

5.1.1. Pytësor I klientit rreth dizajnimit të vilës
1. Emri I familjes
Bokshi.
2. Emrat e antarëve të familjes dhe mosha?
Bahri - 52 vjec, Merita - 50 vjec, Erëza - 23 vjec, Allma- 22 vjec, Errita - 18 vjec,
Altin - 15 vjec.
3. Sa kohë mendoni të kaloni në vile?
2 - 3 dite (fundjaveve).
4. Sa njerëz prisni të jetoni në shtëpinë tuaj 10 vjet nga tani?
5 - 6 persona.
5. Çka vlersoni më së shumti në shtëpinë tuaj?
Komoditetin & funksionalitetin.
6. A jeni miqësorë me fqinjët tuaj?
Po.
7. A keni kafshë shtëpiake ose presin të keni kafshe? (Përshkruaj kafshët
shtëpiake që aktualisht zotëron ose planifikon të zotëroni)
Nuk zoterojme kafshe shtepiake dhe nuk planifikojme te kemi.
8. A ka ndonjë aktivitet të veçantë brenda ose jashtë që duhet planifikuar?
Mini-terren sportiv (basketboll, futboll) per jashte, ndersa brenda preferojme te
kemi nje kend per pushim apo per lojera te brendshme.
9. A planifikoni të keni një kopsht? Nëse po, çfarë lloji dhe madhësia?
Po. Nje kopesht ne madhesi mesatare, diku sa 1/3 e parceles.
10. A duhet të ketë një gardh ose mur rreth kopshtit?
Mund te kete, por me lartesi te ulet vetem si rrethim.
11. A ka ndonjë gjë të veçantë që keni parë në një dizajn shtëpiak ose në shtëpinë
e dikujt tjetër që ju pëlqen?
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Jo
12. A ka ndonjë stil të veçantë arkitekturor që preferoni?
Preferojme me shume stilin modern minimalist.
13. A është stili arkitektonik i shtëpisë një nga gjërat më të rëndësishme për të
bërë që të vendosni të blini një shtëpi?
Po.
14. Nëse stili nuk është faktori më i rëndësishëm vendimtar, çfarë do të kërkoni
në një shtëpi?
Pervec stilit, eshe e rendesishme funksionaliteti ne mes hapesirave.
15. Në verë, a keni shpenzuar pjesën më të madhe të kohës tuaj në ambiente të
mbyllura ose jashtë?
Me shume shpenzojme kohe ne ambientet jashte.
16. Në dimër, a merrni pjesë në sportet e dimrit si skijim, patinazh etj?
Po gjate dimrit preferojme aktivitetin - skijimin.
17. A duhet të integrohet një sistem alarmi elektronik i sigurisë në dizajn?
Po.
18. A keni ndonjë koleksion të madhë të ndonjë gjëje që dëshironi ta vendosni në
vile?
Jo.
19. Sa dhoma gjumi ju keni aktualisht ?
5 dhoma gjumi.
20. Sa dhoma gjumi ju nevojiten?
5 dhoma gjumi nevojiten.
21. A keni nevojë për ndonjë hapësirë shtesë të madhe (magazine) në ndonjë nga
dhomat e gjumit?
Jo.
22. A ju pëlqejn raftet të integruara në mur?
Po.
23. A duhet qe dhoma e musafirëve të jetë e tipit “master badroom” dhe të
përfshijë:
a)Banjo
b)Garderobë
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c)Kamin
d)Hapësirë të bashkangjitur
e) Jo
24. A doni ndonjë pajisje të posaçme banjo në ndonjë banjë?
a) Vaskë vorbull (për sa njerëz?)
b) Spa (vorbull pa banje)
c) Vaskë të madhe (jo me madhësi të zakonshme)
d) Vaskë katrore
e) Vaskë e fundosur në nivelin e dyshemesë
f) Vaska e ngritur e platformës së ngritur
i) Lavaman piedestal i pavarur
j) Pasqyrë e madhe e montuar në mur
k) Bidet
l) Dush me avull
m) Sauna
25. A keni në plan të keni ndonjë person që jeton në shtëpi për të ndihmuar në
lavanderi, pastrim, përgatitjen e ushqimit, kujdesin për fëmijët, etj? Nëse po,
a kërkon ky person një pjesë të veçantë të shtëpisë për të jetuar? Ju lutemi
përshkruani llojin e përafërt të strehimit për këtë person.
Jo nuk planifikojme.
26. Sa libra keni, për të siguruar rafte?
300 - 400.
27. A duhet të vendosen librat në një dhomë apo të shpërndarë në të gjithë shtëpinë?
Ne nje kend te villes.
28. Nëse do të kishte një papafingo, a do ta kishit përdorur si magazine për ruajte
apo?
Papafingon do e preferoja si dhome per argetim-sport, multi media apo hapesire
e perbashket.
29. A keni preferencë për planin e kuzhinës?
a) U-formë
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b) Korridor
c) L-Formë
d) Ishull
e) kombinime të tjera
30. A doni një ndarje nga pulti I kuzhines në dhomën e ngrënies?
Jo.
31. A preferoni sirtar të hapur ose kabinete të mbyllura?
Te mbyllura.
32. A ka ndonjë hobi për të cilin duhet të sigurohet hapësirë?
Lexim, vizatim, lojra tavoline.
33. A ka instrumente muzikore që duhet të vendosen?
Pianino.
34. A ka nevoj për ndonjë dhomë me izolim akustik të veçantë?
Jo.
35. A ka nevojë për dhome multi-media?
Po.
36. Cila është preferenca juaj e ngjyrave?
Ngjyrat: Olive, kafe, krem..
37. A ju pëlqen ngjyrat që janë
a)Të ndritshëme
b)Të kjarta
c)Dominante
d)Përziera
e)Të thella
f)Pozitiv
g) Të buta
h)Delikate
i)Të larmishëme
j)Të kundërta
k)Njëngjyrëshe (bardh e zi)
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l)Neutrale
38. Si ju pëlqen të jetoni?
a)Rastësisht
b)Jozyrtarisht
c)Zyrtarisht
d)Mesatarisht (jo jetë të shtrenjët)
e)Thjesht modest
f)Luksoze
39. A ju pëlqen të jeni in me stilet e fundit, apo qëndroni me stilet që ju përshtaten?
Qendrojme me stilin qe na pershtatet.
40. A jeni i shqetësuar për ruajtjen e burimeve natyrore?
Po!
Cila nga të mëposhtmet do të dëshironit të shqyrtoni?
a)Energji diellore aktive
b)Energji diellore pasive
c)Ngrohje jo qendrore (soba me djegie druri, etj)
d)Super izolim
e)Reciklim
f)Shmangia e përdorimit të burimeve jo të rinovueshme në ndërtim
41. A duhet të ketë një garazh? Nëse po sa e madhe: 1, 2, 3 makina, etj
Po, per 1 makine eventualisht per 2 makina.
42. Si e preferoni që garazhi të lidhet me shtëpinë?
a) Bashkangjitur
b) Jo të bashkëngjitur
43. Do të donit një pishinë tani ose në të ardhmen?
Po.
44. A kënaqeni me hapësira të jashtme të jetesës, si tarraca, kuvertë apo të
ngjashme?
Duhet që hapësira të jashtme dhe të brendshme të lidhen dhe të rrjedhin së bashku,
apo preferoni ndarje të forte jashtë / brenda?
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Po i preferojme shume terrasat, dhe na pelqen qe te jene te lidhura hapesira e
brendshme dhe e jashtme.
45. A posedoni ndonjë mobilje apo sende arti që duhet të përfshihen ose të
planifikohen në ndonjë mënyrë?
Piktura.
46. A ka ndonjë mesazh apo ndjenjë që doni të përcjellë shtëpia?
Te kete ndjenje te ngrohte, te thjeshte dhe te jete me motive malore.
47. A janë lartësitë e plafonit të rëndësishme për ju?
Te jene me lartesi mesatare, preferojme.

5.2. Zhvillimi I konceptit
Form follows function- Louis Sullivian
Forma që ndjek funksionin është një parim i lidhur me arkitekturën moderniste dhe
dizajnin industrial në shekullin e 20-të. Parimi është që forma e një ndërtese ose objekti
duhet të bazohet kryesisht në funksionin ose qëllimin e tij të synuar.
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Fig.31. Form follows function- Louis Sullivian

Koncepti I Vilës është i gjeneruar nga forma gjeometrike të ndara dhe bashkuara në
madhësi te ndryshme duke krijuar formen një përshtatje me lokacionin.
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Fig.32. Gjenerimi i formes së Vilës.
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Fig.33. Diagrami funksional I Qëndrimit ditor

Fig.34. Diagrami funksional I komunikimit, korridoreve
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Fig.35. Diagrami funksional I kthinave ndihmëse
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Fig.36. Diagrami funksional i dhomave të gjumit.

`

Fig.37. Diagrami funksional I hapësirave gjysmë të mbyllura.
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5.3 Situacioni
Sipërfaqja e përgjithshme e parcelës është 2658 m². Lokacioni me pjerrtesi te vogël ka
bërë që objekti të flej butësisht në të. Shtriher përgjatë rrugës kryesore, ka një hyrje
kryesore në parcelë, por kem bërë të mundur edhe një casje tjeter ne veri të parcelës
për këmbësor.

Fig.38. Situacioni
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5.4 Vila
Atributet e lokacionit kan ndikuar që vila të përmbajë funksione të ndryshme dhe të jetë
mjaft atraktive për syrin e njeriut.
Objekti ka 3 kate. Eshte sutereni me përmbajt: garazha për 2 makina, hapësira teknike,
kthina ndihmëse, hapësira për rekreacion si dhe çasja e drejtpërdrejt në përdhesë. Pasaj
është baza e përdhesës ku kemi 2 çasje, atë kryesore dhe çasjen ekonomike. Përdhesa
kryesisht ndahet në dy zona; atë të përbashkët ku bëjnë pjesë: Qëndrimi ditor, kuzhina,
tryezaria, hapësirat përcjellëse si erëmbrojtësi, depoja,wc-ja ejt. Pasaj si hapësirë lidhëse
me zonen private janë dy korridore që në mes kan dhe atrium.
Në zonën private gjenden gjithësej 5 dhoma gjumi: 1 dhoma e prindërve e përcjellur me
banjo dhe garderobë, 1 dhoma për një person, 2 dy dhoma duplex, një për një person dhe
tjetra për dy, gjithashtu edhe dy dhomat duplex kan banjot private., 1 dhoma për musafir
e përcjellur me kthinat ndihmëse si garderoben dhe banjon. Përveç dhomave të gjumit në
këtë zone gjenden edhe kthina tjera ndihmëse si utiliti dhe sauna.
Thjeshtësia, stili minimalist dhe transpareca janë karakteristikat që e veçojn vilen. Pra
përdorimi mjaft I madhë qelqit (dritareve) pothuajse në çdo hapësire bën që njeriu të
ndjejë dhe përjetojë sa më afër natyrën.
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Fig.39. Imazh atmosferik
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5.5 Baza e Përdhesës
Sipërfaqja Neto = 276.99 m²
Sipërfaqja bruto =379.40 m²
Qëndrimi ditor + kuzhina +tryezaria = 99.90 m²
Erëmbrojtësi = 8.35 m²
Depoja = 4.21 m²
Korridori 1 = 19.50 m²
Teraca = 19.95 m²
Banjo 1 = 5.40 m²
Wc = 4.14 m²
Dhoma për prindër = 23.66 m²
Garderoba = 3.23 m²
Banjo 2 =4.00 m²
Dhoma për 1 person = 13.71 m²
Dhoma për 2 person = 24.18 m²
Dhoma për 1 person = 21.18 m²
Dhoma për musafir = 25.45 m²
Banjo 3 = 3.80 m²
Garderoba 2 = 4.00 m²
Utiliti = 4.43 m²
Sauna = 7.85 m²
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Fig.40. Baza e përdhesës
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5.6 Baza e Suterenit

Fig.41. Diagrami funksional I suterenit
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Sipërfaqja neto = 143.62 m²
Sipërfaqja bruto = 160.57 m²
Hapësira rekreative = 45.68 m²
Kthinë ndihmëse = 7.86 m²
Garazhë = 75.65 m²
Hapësirë teknike = 14.44 m²

Fig.42. Baza e suterenit
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5.7 Baza e Katit I
Sipërfaqja neto = 43.98 m²
Dhoma për 1 person = 17.64 m²
Dhoma për 12 persona = 19.76 m²
Banjo 1 = 3.10 m²
Banjo 2 = 3.48 m²

Fig.43. Baza e Katit I

79

Fig.44. Aksonometria e dhomave duplex.
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5.8 Prerjet e obejktit

Fig.45. Prerja A-A
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Fig.46. Prerja B-B
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Fig.47. Prerja C-C
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5.9 Largimi i ujit permes sistemit të ulluqeve të fshehura
Duke pas parasysh klimën në këtë trevë me lagësht kontinentale dhe ndikim malor, si
dhe reshjet e shumta si rezultat i konfrontimit të rrymave të nxehta e të lagështa paraqitet
problem I largimit të ujit (reshjeve) pa e ceuar elegancen dhe vitalitetin e vilës. Prandaj
në këtë rast kem zgjedh përdorimin e sistemit të ulluqeve të fshehura (kamufluara) në mur.

Fig.48. Dy fromat e vendosjes së ulluqeve
Përdorimi I këtij sistemi është mjaft I thjesht vetem se duhet planifikuar me kohë që në
nga fillimi I projektimit të objektit. Instalimi I gypave të fshehur duhet realizuar para se
të bëhet izolimi I ndërtesës. Gjithashtu kërkon saktësi dhe ekikasitet.
Ky sistem është I posaçëm për objektet pa strehë të dalura jashtë, që këtë rast përkon
shumë me vilën e banimit.
https://www.youtube.com/watch?v=PkfHOAKKIoQ

Fig.49. Elementet përpërëse të ulluqeve të fshehura.
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Fig.50. Elementet përpërëse të ulluqeve të fshehura.

Fig.51. Forma e aplikimit të ulluqeve të fshehura

Fig.52. Mveshja (kamufllimi) I ulluqeve vertikale

Fig.53. Mveshja (kamufllimi) I ulluqeve horizontale
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Fig.54. Aksonometria e objektit
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Fig.55. Detal I kulmit
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6.1 Pamjet e objektit

Fig.56. PamjaVeriore
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Fig.57. Pamja Lindore

Fig.58. Pamja Jugore
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Fig.59. Pamja Perëndimore
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6.2

Imazhet atmosferike

Fig.60. Imazh atmosferik

Fig.61. Imazh atmosferik
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Fig.62. Imazh atmosferik
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